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ABSTRAKT
Tema e marrë pët ta shqyrtuar në këtë punim diplome është objekt afarist banesor.Kjo temë mendoj
që është mjaft e rëndesishme për banor duke u bazuar në norma dhe standard europiane që
mundëson një jetesë më të rehatshme dhe më të sigurtë për qytetaret e asaj zone banimi.Arsyja e
zgjedhjes së kësaj temë është sepse konsiderohet si një problem që duhet të trajtohet në një mënyre
të veçantë.Në vazhdimësi në Kosovë e posaqërishtë në Istog po ndërtohen shtëpi,lagje të banimit
të ultë pa ndonjë planifikim te mirëfillt dhe pa marrë parasysh së në ato lagjje është e planifikuar
banim i lartë.Ky studim është duke u bazuar në analiza të gjendjes ekzistuese, duke parë se sa
banorë jetojnë në atë lokacion, a është i mjaftueshëm ai lokacion për ata banorë dhe cilit tip
ndërtimi i takon ajo zone e qytetit. Hapat e ndërrmarur për hulumtimin e këtij rasti ishin duke
filluar nga shqyrtimi i literaturave të ndryshme lidhur me objektet e banimit, pastaj analiza të
lokacionit dhe veprat historike, sidomos Dhjetë librat e arkitekturës romake të Vetruviusit, që
përshkruajnë ndërtesat, fillojnë më një pasqyrë historike.Studimet arkeologjike dhe antropologjike
e kanë çuar më tej këtë kuptim. Historia e formës së ndërtuar dhe mbyllja e ndërteses nuk është
thjeshte një kuriozitet:të kuptuarit e historisë ndihmon në shpjegimin e shumë llojeve të
ndërtesave, teknikave të ndërtimit dhe materialeve ndërtimore që përdorim sot. Hulumtova poashtu
për standartet që duhet të plotësojë ndërtesa e banimit që të këtë ndërlidhje brenda ndërteses me
pjesën e afarizmit dhe në bazë të tyre arrita që ta projektoj objektin që më është dhënë në punimin
e kësaj teme. Me përfundimin e kësaj temë unë arrita të bëjë projektin e një ndërtese jo siç jemi
mësuar të kem në Istog, ndërtese e cila do t’i përmbushe kërkesat e qytetarëve dhe do të lejoj atyrë
te jetojnë në një vend ku banimi dhe pjesa afariste do iu ofrojne komoditet më të madhe banoreve.

Fjalet kyçe:
Banim, banor, ndërtese, afarizem, standard europian.

ABSTRACT
The topic to be considered in this diploma work is a residential business object. This topic I think
is very important for a resident based on European norms and standards that enables a more
comfortable and safer living for the citizens of that residential area . The topic of choosing this is
because it is considered a problem that needs to be addressed in a special way. In Kosovo,
especially in Istog are being built houses, low residential neighborhoods without proper planning
and regardless of in those neighborhoods is planned high residency. This study is based on existing
status analysis, seeing how many residents live in that location, is that location sufficient for those
residents and what building type belongs to that area city. The steps undertaken to investigate this
case were starting from reviewing various literature on residential objects, then site analysis and
historical works, especially the ten books of the Roman architecture of Vetruvius, describing the
buildings, begin with a historical insight. Archaeological and anthropological studies have
furthered this understanding. The history of the built form and the closure of the building is not
just a curiosity: understanding history helps explain many types of buildings, building techniques
and building materials we use today. I also looked at the standards that the residential building
should fill in that building's interconnection with the business part and based on them I managed
to design the object I was given in the work of this topic. With the completion of this topic I
managed to make the project of a building not as we have learned to have in Istog, a building that
will meet the demands of the citizens and allow them to live in a place where the residential and
business part will be offer greater comfort to the residents.

Key words:
Resident, resident, building, business, European standard.
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HYRJE
1.1 Zhvillimi historik i ndërtesave të banimit
Ndërtesa filloi me forma të thjeshta të ndërtimit që përdoreshin për strehim nga era, dielli dhe shiu.
Gradualisht, ndërsa kërkesa për strehim më të mirë u rrit, u identifikuan materiale të përshtatshme
dhe u zhvilluan aftësitë ndërtimore. Arkitektura popullore në të gjithë botën zakonisht
karakterizohet nga përdorimi i arsyeshëm dhe i favorshëm i materialeve të disponueshme lokale
dhe një kuptim eksperimental i klimës dhe i faqes [Fitch 1960]. Këto forma të ndërtimit u zhvilluan
gjatë brezave dhe pasi kërkesat ishin relativisht të thjeshta dhe ndryshimi zakonisht ishte shumë i
ngadalshëm, dizenjimi, materialet ndërtimore dhe teknikat e ndërtimit u zhvilluan me një ritëm të
diktuar nga nevojat e përputhshmërisë dhe burimet në dispozicion.Ndërsa shoqëria lulëzoi,
materialet e ndërtimit dhe teknikat u zhvilluan nga kallamishtet dhe balta për të prodhuar baltë të
pjekur dhe tulla të djegura të argjilës [Sandstroem 1970]. Për disa mijëra vjet, muret në Evropë
dhe gjetkë janë bërë nga muratura, druri, ose balta materiale. Për shkak të madhësisë apo
masivitetit të tyre, këto mure ishin jashtëzakonisht të forta dhe të qëndrueshme dhe siguruan një
mbrojtje termike me anë të ruajtjes natyrore të ngrohjes natyrore dhe aftësive izoluese termike.
Ndërtesat vernakulare të Neë Mexico [Knoëles 1974] dhe ndërtesat e betonit dhe tullave të tilla si
Banja Trajan janë ndërtuar për të absorbuar, ruajtur dhe çliruar ngrohjen e ambientit dhe për të
kapur energjinë diellore në mënyrë që rrjedha neto e energjisë gjatë disa ditëve të jetë e balancuar.
Atje ku klima ishte më e ftohtë dhe muratura nuk ishte në dispozicion, shtëpitë e drurit ose gjysmë
druri me mbushje balte ose topa toke u ndërtuan për pronat e tyre më të mëdha izoluese.

Fig.1 Një kishë irlandeze

Fig.2 Mesa Verde

Fig.3 Zyra e ngurte e muratorit

Revolucioni Industrial ndryshoi në mënyrë dramatike situatën, duke çuar në zhvillimin e shpejtë
të materialeve, produkteve dhe teknikave të reja. Format e reja të prodhimit dhe të pajisjeve të
energjisë ndihmuan në kondicionimin e hapësirës dhe në mjedisin e zgjatur të njerëzimit për të
përfshirë klimat më pak mikpritëse. Struktura e ndërtimit, forma e saj, teknikat e grumbullimit dhe
materialet kanë pësuar ndryshime radikale në periudhën relativisht të shkurtër midis shekullit të
19-të dhe kohës së tanishme. Specializimi dhe prodhimi në masë, shenjat dalluese të Revolucionit
Industrial, u futën ngadalë në industrinë e ndërtimit. Superstruktura, dhe në një shkallë shumë më
të vogël, mbyllja filloi të konsiderohej veç e veç si komponentë të specializuar. Shumë ndërtesa
evoluan si një skelet strukturor endo me një lëkurë të mbyllur. Në Perëndim, sistemet tradicionale
masive të murit i dhanë rrugë sistemeve strukturore të skeletit, shpesh me rrethime jo-ngarkuese.
Zhvendosja nga ndërtesat e dërrasave dhe dërrasave në sistemin e ndërtimit të drurit të
tullumbaceve (mundësisht e shpikur nga Augustini Deodat Taylor në 1833 [Condit 1968] ose
George Ëashington Snoë në 1830 [Randall 1972]) ishte i ngadalshëm. Ndërtimi i kornizës së

tullumbaceve u përdor gjerësisht për rindërtim pas Zjarrit të Madh të Çikagos në vitin 1871. Në
Evropë, korniza strukturore prej hekuri me mbushje ngarkuese u përdorën në mullinj dhe depo
angleze nga ana e shekullit të 19-të. Në mes të shekullit të XIX-të, kornizat me të vërtetë të
përkulura prej gize dhe, më vonë, hekuri i punuar shumë më i fortë dhe më i dukshem, u shfaqën
së pari në formën e trenave të trenave në Angli. Ndërsa ato mund të kenë qenë struktura atipike
ose të përkohshme, Shtëpia Palm në Xhennete Keë (1845) dhe Pallati Crystal (1851) ishin
shembujt e parë të ndërtesave të prodhuara në masë, parafabrikat me rrethoja të hollë të ndara
ngstruktura [Fitch 1961 ].

Fig.4 Ndërtesa e parë e kornizës në Ellicttville,NY(1817)
Sistemet e Ndërtimit të Lehta.Lindja e rrokaqiejve modern ndodhi me fillimin e ndërtimit, në vitin
1884, të Shtëpisë së Sigurimeve të Jetës, projektuar nga Ëilliam Le Baron Jenney. Në këtë ndërtesë
nuk kishte mure që mbartin ngarkesën pasi që tërë pesha e ndërtesës u krye nga skelet metalik.
Fasada e hollë e mureve ishte e varur nga korniza si një perde në skajet e rafteve të lidhura me
trarët e shtresave [Condit 1964 pp.83-85]. Deri në vitin 1895, dizajni i D.H. Burnham dhe Co për
ndërtesën e mbështetjes në Çikago përmbante shumë nga komponentët teknik të kullës moderne
zyrash të larta: mure perde, ashensorë, dhe një kornizë çeliku të mbështjellur me erë. Louis
Sullivan, i cili u vlerësua me deklaratën se "forma ndjek funksionin", solli deri në pjekuri
deklaratën estetike të rrokaqiejt me Shopon Pirie Scott Department Store në 1899 [Schueller
1990].Ardhja e endoskeletoneve vetë-mbështetëse të çelikut dhe, më vonë, betoni i përforcuar çoi
në zhvillimin e "lëkurave" të hollë të ndërtesës që përbëheshin nga panele të lehtë të fasadave
(zakonisht panele me fasadë) dhe shtrirje të mëdha të dritareve. Përmirësimet teknologjike dhe
pasuria që pasoi Luftën e Dytë Botërore përforcoi këtë prirje. Ai u përhap nga ndërtimet e larta
tregtare në pothuajse të gjitha ndërtesat e industrializuara. Kombinimi i ndriçimit me nxehtësi të
ulët, ndriçimi fluoreshent me kosto të ulët, tavane të pezulluara dhe sisteme të mbyllura me ajër të

kondicionuar HVAC u bënë standard pas vitit 1945. Kjo formë e ndërtimit u bë shpejt standardi
universal i promovuar nga vizioni arkitektonik i arkitektëve si Le Corbusier , Mies Van de Rohe,
dhe Shkolla e Bauhaus. Qëndrimi i kufizuar për vendin, klimën dhe lokalitetin u ilustruan me
etiketën e "International Style" të kësaj lëvizjeje. Gjatë periudhës së njëjtë kohore, pritjet për rehati,
qëndrueshmëri dhe dobi u rritën.

Fig.5 Një mbyllje e “teknologjisë së lartë” të ndërteses.

Këto ndryshime relativisht të fundit në strukturën dhe formën e ndërtimit, në materialet dhe
metodat e montimit nuk kanë gjithmonë rezultat në përmirësimin e qëndrueshmërisë ose në
kontroll më të mirë të mjedisit të brendshëm. Përmbledhja e këtyre ndryshimeve zhvillimore ishte
dhe, deri në një farë mase ende, është rrokaqiell. Ndërtesat e larta janë gjithashtu të ekspozuara
ndaj ekstremeve më të mëdha mjedisore për shkak të ekspozimit të tyre; aftësia e mbylljes për të
kontribuar në kontrollin e ambientit të brendshëm ka qenë shpesh joadekuate dhe qëndrueshmëria
është bërë një shqetësim shumë serioz. Ndërtimi i kursimeve dhe kredive të barabarta, i kompletuar
në vitin 1948 në Portland, Oregon, ishte ndërtesa e parë e mbyllur plotësisht dhe me ajër të
kondicionuar me dysheme të veshjes (të paktën në SHBA) [Moore 1993, f.5]. Deri në fillim të
viteve 1950-të, Shtëpia e Lartë e Lëvizjes së Nju Jorkut dhe ndërtesa e Kombeve të Bashkuara
ishin të dyja të dominuara nga zona të mëdha të lustrimeve të dyfishtë të dritareve të dyfishtë të
dritareve, të bëra të banueshme me ajër të kondicionuar të fuqishëm.Nëse nuk mbrohen nga dielli,
shtrirjen e madhe të qelqit në rrokaqiejt moderne prodhojnë fitime solare që rezultojnë në luhatje
të mëdha dhe të shpejta të temperaturës dhe shkëlqim verbues. Këto komponentë të lehtë, të butë
dhe të jashtëm të murit shpesh ishin të papërshtatshëm në kontrollimin e rrjedhës së nxehtësisë,

ajrit, zhurmës dhe avujt e ujit. Fasadat e këtyre ndërtesave i nënshtroheshin shiut drejtues, i cili jo
vetëm që shkaktoi rrjedhje uji në brendësi, por edhe kalonte këmbësorët. Ata gjithashtu kishin
gjasa të goditeshin nga kushtet e lokalizuara të erës në nivelin e rrugës. Mangësitë në ndriçim,
kontrollin diellor dhe rehati të njeriut duhej të kompensoheshin duke siguruar kushtëzim mekanike
gjithnjë e më të fuqishme [Banham 1969]. Siç dihet mirë, pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit të ajrit shpesh kanë dështuar të përmbushin standardet e parashikuara të rehatit
njerëzor, dhe gjithashtu konsumojnë sasi të konsiderueshme të energjisë.Ndoshta pasqyra më e
mirë e zhvillimit të teknologjisë së ndërtesave është siguruar nga Henry Coëan në librin e tij Një
skicë historike e shkencës arkitekturore. I pari u botua në vitin 1966, një botim i dytë u botua në
vitin 1977 nga Elsevier. Ajo që është veçanërisht e kujdesshme është fakti se një kapitull titullohet
"Dizajni mjedisor zëvëndëson strukturën si problemin kryesor të shkencës ndërtimore". Coëan
ishte në dijeni të qartë se mbyllja e ndërtesës dhe sistemet e shërbimit për kondicionimin dhe
servisimin e hapësirave të përdorshme brenda ndërtesës po bëheshin shumë më e rëndësishme.
Megjithatë, lajmet për këto realitete nuk kanë përhapur ende shumicën e shkollave të arkitekturës,
inxhinierisë arkitektonike dhe inxhinierisë strukturore në Shtetet e Bashkuara.1
Në vitet e fundit, fusha e ndërtimit të shkencës dhe një ndërgjegjësim gjithnjë në rritje për
ndërveprimin dhe ndërveprimin midis ndërtesës dhe ambjenteve të brendshme dhe të jashtme ka
çuar në përmirësime në performancën e ndërtimit. Për shkak të materialeve që ndryshojnë me
shpejtësi, teknikave dhe pajisjeve të ndërtimit, aftësia për të parashikuar performancën e
ndërtesave është bërë shumë më e rëndësishme. Nevoja për të ruajtur materialet botërore dhe
burimet e energjisë gjithashtu kërkon ndërtesa më efikase. Të nxitur nga kriza e naftës e vitit 1973,
janë ndërtuar ndërtesat në botën e industrializuar që janë më të izoluar, më të ajrosur dhe më të
përgjegjshëm ndaj diellit, klimës dhe mikroklima lokale - në thelb një kthim në parimet e
ndërtesave vernakulare . Ndërsa disa nga ndryshimet në materialet ndërtimore, dizenjot dhe
sistemet mund të kenë çuar në probleme të reja, si condensation interstitial dhe cilësia e dobët e
ajrit të brendshëm, problemet kanë nxitur një ndërgjegjësim dhe kuptim më të madh të ndërtesave
dhe mbylljeve të tyre. Është duke u bërë e qartë se ndërtuesit e ndërtimit duhet të kenë disa njohuri
për shkencën e ndërtimit dhe performancën e mbylljes së ndërtesës për të projektuar ndërtesa më
të mira ndërtimi dhe ndërtesa më të mira.1

1

https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-007-historical-development-of-the-building-enclosure

1.2 Zhvillimi historik i objekteve të banimit në Kosovë
Arkitektura si pjesë e artikulimit të traditës dhe ideve në Kosovë shprehet nëpërmjet ndërtimit të
objekteve të ndryshme si ato të veçanta shpirtërore por edhe të objekteve tjera, duke filluar nga
objektet e banimit të njohura si kullat, ato mikëpritëse hanet e deri tek objektet shtetërore apo
qeveritare, sikurse edhe vet format urbane të qyteteve të mesjetës si kalatë dhe deri me sot.2

Fig.6 Forma e ndërtimit të objektit parahistorik 2
Kullat si objekte banimi janë godina tradicionale familjare në bazë të cilave më tutje janë
projektuar dhe ndërtuar edhe ndërtesat sekulare dhe sahat kullat. Forma tjera që projektoheshin
dhe hynin në shërbim për qëllime tjera e që kur ato sistemoheshin dhe krijohej një rrjetë
infrastrukture në mes tyre krijonin Kala. Ndër vendbanimet më të organizuara në mesjetë është e
njohur Kalaja e Prizrenit. 2
Kishat dhe Xhamiat, si kulla guri të stolisura me kulme sipas riteve fetare janë të përhapura anë
e mbanë Kosovës. Përderisa numri i kishave të tilla është mbajtur po thuaj se konstant për më se
një shekull, kjo nuk mund të thuhet për numrin e xhamive. Zhvillimet historike kanë bërë të veten
dhe sot dominon ndërtimi i xhamive me materiale të reja të kohës. 2

Fig.7 Kisha si obj. fetare Manastiri i Graçanicës 2
Hanet, një lloj objekti vend strehues të udhëtarëve i ngjajshëm për nga funksioni me motelet dhe
hotelet e kohës sonë. Përhapja e tyre, kryeshisht ishte nëpër qendrat urbane dhe në mes tyre. Një
numër i tyre, në rrafshin e Dukagjinit janë mirëmbajtur të plota apo fragmete të tyre që janë
adoptuar dhe kryesisht zhvillojnë veprimtari gastronomie. 2

Hamamet, një lloj objekti që shërbente si banjo publike e kohës së perandoris osmane, po ashtu
në Kosovë kanë qenë të përhapura nëpër qendra urbane të asaj kohe.[1] Hameme të tëra, apo
fragmente të tyre edhe sot janë në funksion gjegjësisht mirëmbahen. Deri më tashti në këtë
enciklopedi janë bërë përshkrime të disa prej tyre. Ndër to dallohet Hamami i Haxhi Beut në Pejë2
Kështjella si formë më e hershme e urbanizimit që për shkaqe të ndryshme të historis kanë mbetur
pa u plotësuar me objektet përkatëse përreth, duket të ketë në Kosovë, mirpo gjurmimet
arkeologjike ende janë në fazën e fëmijërisë. Si rezulltat i kësaj faze është bërë publik edhe gjetja
e një Kështjelle të kohës romake, Kështjella e Harilaqit, 25 kilometra në perendim të Prishtinës. 2
Kalatë përpos Kalasë së Prizrenit, fragmentet e së cilës japin kjartë edhe për vëzhguesin e rastit
muret e Kalas, janë gjetur edhe copa fragmentesh të Kalasë së Pogragjës dhe të Kalasë Ogurzezë
apo të njohur edhe nën emërtimin Kalaja e Mitrovicës.Objekte tjera interesante në brendin e tyre,
por që nuk bien në sy për kalimtarin e rastit, janë dhe Tyrbet, një lloj godine mbi varrin e personave
kryesisht shpirtërorë, por që ka edhe të till që nuk kanë të bëjnë me anën fetare të shoqërisë. 2
Shtëpi dhe objekte tjera karekteristike të kohës së vonshme të perandoris osmane, gjenden të
ruajtura plotësisht apo fragmente të tilla, kryesish në shtatë qendrat urbane. Këto objekte për
karakterizohen nga materiali i ndërtimit. Tek këto vërehet përdorimi i qepiqëve si mjetë
ndërtimi.Objekte të stillit të kohës austro-hungareze janë të pakta dhe kryesisht nëpër qendra si
Prishtina, Mitrovica dhe Peja. Ndër to dallohet godina pranë godinës së Teatrit Kombëtar në
Prishtinë dhe hoteli Metohia në Pejë. Objekte të stilit të kohës komuniste janë objektet më të
përhapura. Kjo si shkak i sistemit të pas luftës së dytë botërore. Objektet e tilla janë kryesisht nga
betoni, me dekorime të mangëta, dhe kryesisht të ndërtuara për qëllime zbatueshmërie. Gjatë kësaj
kohe vërehte një formë tjeter e shprehjes së artit nëpërmjet "Lapidareve", "Përmendore"
"Statujave", "Busteve" të ngritura kushtuar luftëtarëve dhe figurave të shquara të sistemit
komunist, ndër të cilat dominon figura e Titos, figurat e rilindjes kombëtare shqiptare pranë
objekteve shkollore krahas atyre komuniste. Ndër objekte të këtilla të njohura është Permendorja
e Vëllaznim Bashkimit në Prishtinë, Lapidari i "Boro Ramizit" në Landrovicë. Objekte të stilit të
"pas luftës" së fundit, janë kryesisht objekte jo aq të larta si në stilin komunist, mesatarja e lartësisë
së objekteve të larta arrin 5-6 katë. Në mjete të informimit propagandohet ndërtime të kullave të
larta me objekte përreth që si tërsi formojnë kështjella moderne të cilat shërbejnë edhe si
vendbanimi, vendstrehimi por para së gjithash si vende të zyreve të financave përreth së cilave
shtrihen objekte tregtare. Si do që të jetë, për një zgjim të artit të ndërtimtaris edhe përkundër
ndërtimeve të shumta nuk mund të flitet. Në anën tjetër, ngritja e monumenteve të stilit komunistë,
është bërë si pjesë e traditës. Si duket kjo traditë e ka zëvendësuar rolin e tyrbeve. 2
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1.3 Planet rregulluese urbane për Istog për lokacionin e dhënë
Komuna e Istogut në vitin 2006 ka marr vendim për hartimin e këtij plani. Plani është hartuar duke
u bazuar ne kërkesën dhe nevojën e qytetarëve për ndërtime të reja, ndërsa si bazë për hartimin e
tij ishte Plani i renovimit dhe zhvillimit të qytetit, hartuar nga ekipi çek në vitin 2001.Plani
Rregullues Urban është bazë e informatave, rregullave dhe kushteve për rregullimin zonës urbane,
përkatësisht të qytetit të Istogut. Në kuadër të këtij plani janë marrë për bazë përvojat më të reja
në trajtimin e hapësirave urbane dhe ruajtjes së karakterit human të tyre, gjë që është veçanërisht
e rëndësishme për Istogun dhe ndërlidhjen e tij me hapësirat natyrore përreth.3

Fig.8 Ortofoto të lokacionit në vitin 2004 dhe ne vitin 2012 (burimi:gjeoportal KS) 3

Po ta shohim zhvillimin e tij ndër vite do vërejmë një rritje shumë të shpejtë të vendbanimeve në
atë zonë. Në vitin 2004 ne atë pjesë nuk kishte të ndërtuar shumë shtëpi. Një zhvillim pak më të
madh e shohim në vitin 2012 kur veqse kishin filluar të ndërtoheshin vendbanime. Ndërtesat siq
shihen në këto foto kanë filluar të ndërtohen përgjatë rrugës kryesore duke vazhduar më pastaj
edhe në brendi të zones.3
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2.0 SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Definicioni i banimit
Banimi është qështje vendimtare për stabilitet social, shëndet dhe zhvillim kualitativ të mirëqenies
njerëzore. Banimi si shfrytëzues më i madh i hapsirës, ndikon në rrjedhën e zhvillimit të
gjithmbatshëm të shoqrisë dhe njëherit është komponent e rëndesishme e zhvillimit socialekonomik, gjegjësisht të standardit jetësor. Banimi është e drejtë sociale e qytetarve në shumicën
e vendeve të zhvilluara. E drejta në banim gjithnjë e më shume është prezente në kuadër të
politikave globale dhe në luftë për të drejtat njerëzore, e sanksionuar edhe me konventa
ndërkombëtare. Banimi luan rol kyç në krijimin e vendeve ku njerëzit dëshirojnë të jetojnë - vendet
ku dëshirojnë të investojnë për biznes dhe kështu të rrisin mundësitë zhvillimore ekonomike.4
2.2 Misioni
Divizioni i Banimit zhvillon politikat e banimit dhe zbatimin e politikave, strategjive, programeve
dhe projekteve, si dhe realizimit të aktiviteteve tjera të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë
në krijimin e kushteve dhe mekanizmave që mundësojnë banim të përshtatshëm dhe të
qëndrueshëm për të gjithë qytetarët, në ruajtjen e rritjen e vlerës së fondit banesor dhe ne
përdorimin dhe aplikimin e rregullave moderne teknike të ndërtimit.4
2.3 Fushë veprimtaria
Monitoron dhe analizon gjendjen e fushave në kuadër të përgjegjësive të veta, përgatitë dhe
propozon strategjinë, programet dhe masat për përparimin e gjendjes në fushën e banimit dhe
siguron realizimin e programeve dhe masave përkatëse, koordinon dhe përgatitë punët
profesionale për hartimin e ligjeve dhe udhezimeve administrative dhe monitoron aplikimin e tyre,
kryen shërbime profesionale në fushën e banimit të përcaktuara me Ligjet, merr pjesë në realizimin
e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e banimit si dhe përshtatjen e kornizës ligjore me
standardet e Bashkimit Evropian.4
2.4 Detyrat dhe përgjegjesitë e divizionit për banim
Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive në lëmin e banimit;
Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në lëmin e banimit;
Menaxhon dhe koordinon politikat për Banim, përmes të cilave synohet të krijohen kushtet më të
përshtatshme dhe të qëndrueshme për banim, për të gjitha kategoritë e qytetarëve; Analizon dhe
vlerëson gjendjen e banimit nëpër komuna ne kuadër te detyrave dhe përgjegjësive dhe siguron
zbatimin e politikave zhvillimore në fushën e banimit. Nxitë mekanizma për realizimin e
politikave të volitshme të financimit në banim dhe koordinon zhvillimin e tyre me aktorë të
ndryshëm të institucioneve publike, bankare apo donatorë, investitorë dhe OJQ të
ndryshëm; Identifikon, harton dhe zhvillon projekte me prioritet dhe rëndësi të veçantë për

vendin nga sektori i banimit; Zhvillon politika të qëndrueshme për bashkëpunimin institucional
dhe ndërinstitucional, vendorë dhe ndërkombëtarë; 4
2.5 Kushtet dhe mënyra e ndërtimit të objekteve të banimit
Me PZHU janë definuar kushtet për ndërtim dhe zhvillim të banimit. Ndërtimi është i lejuar vetëm
përbrenda kësaj zone. Komuna do të ndjek konceptin e qytetit kompakt (i propozuar nga PZHU)
për zhvillimin e ardhshëm përbrenda qytetit, duke e rritur dendësinë banimore dhe fizike në zonën
qendrore.5
3.0 ANALIZAT E LOKACIONIT
3.1 Vendodhja e lokacionit
Komuna e Istogut shtrihet në pjesën veriore të rrafshit të Dukagjinit. Në veri‐perëndim kufizohet
me Malin e Zi dhe me Serbinë, në veri‐lindje me komunën e Zubin Potokut, në lindje me komunën
eSkenderajt, në jug me komunën e Klinës ndërsa në jug‐perëndim me komunën e Pejës.Istogu
është vendbanimi i vetëm në komunë që ka statusin e qytetit dhe është qendër komunale.Përveç
Istogut, komuna ka edhe 49 vendbanime tjera.Dendësia mesatare e banimit në komunën e Istogut
është 91 b/km². Territori i komunës shtrihet në lartësi mbidetare 400 në pjesën e rrafshët deri 2155
m në Bjeshkët e Nemuna. Në raport me qendrat rajonale në Kosovë si dhe me qytetet e rëndësishme
në shtetet fqinje, Istogu ka lidhje të mira rrugore. Rruga kryesore Mitrovicë‐Pejë kalon nëpër
territor të komunës ndërsa disa rrugë e lidhin komunën me Prishtinën dhe Klinën fqinje. Lidhje të
mira edhe me Rozhajën (Mal i Zi) të cilatrealizohen përmes rrugëve Istog‐Pejë‐Rozhajë dhe Istog‐
Radac‐Rozhajë. Përmes rrugës Istog‐Rakosh‐Cërkolez, komuna lidhet me Zubin Potokun.Istogu
ka lidhje të mira edhe me rrjetin rrugor duke qenë 27 km larg stacionit hekurudhor të Pejës dhe
afër 23km larg stacionit hekurudhor në Klinë. Lidhja rrugore e komunës me këto stacione është
mjaftë e mirë, gjë që mundëson transportin e mallrave (në të kaluarën e ka shfrytëzuar stacionin
në Pejë).5

Fig.9 Pozita e njësisë kadastrale të Istogut në kuadër të komunë
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3.2 Sipërfaqja e lokacionit dhe topografia
Njësia kadastrale e Istogut (qytetit) ka sipërfaqe 3113.15 ha (31.13 km²) dhe ka pozitë qendrore
në territorin e Komunës. Kjo njësi kadastrale shtrihet prej kufirit me Serbinë në veri, përfshinë
masivin malor dhe territorin e dy vendbanimeve (Istog dhe Istog i poshtëm) si dhe kufizohet me 5
njësi kadastrale (Synejë, Dubravë, Dragolec, Muzhevinë dhe Cerrcë). Prej gjatësisë së tërësishme
të kufirit të njësisë kadrale, ~2,9 km përfshihen në kufirin shtetëror ndërsa pjesa tjetër ~12.5km
përbën kufi me njësitë tjera kadastrale.Me plani zhvillimor urban janë definuar kufijtë e zonës
ndërtimore të cilët përfshijnë sipërfaqe prej 222 ha. Informatat e fundit statistikore lidhur me
numrin e banorëve në qytet janë të vitit 2007, në kohën kur është bërë revidimi i planit zhvillimor
urban. Meqenëse kanë kaluar 2 vite që atëherë si dhe për të pasur një pasqyrë sa më reale për
gjendjen e sotme, është bërë hulumtimi i ri në terren i cili ka përfshirë secilën amvisëri. Nga ky
hulumtim rrjedh se numri i banorëve në qytet është rreth 6000, numri i amvisërive është 1204,
ndërsa numri mesatar i banorëve për njësi banimi është 5,6. 5

Fig.10. Njësia kadastrale e Istogut 5

Fig.11. Zona urbane 5

3.3 Shfrytëzimi i tokës / destinimi
Zona ndërtimore përbëhet nga toka e ndërtuar dhe e pandërtuar, të cilat janë të ndërthurura mes
veti duke formuar një tërësi hapësinore. Zona urbane, përveç zonës ndërtimore, përfshinë një
territor më të gjerë. Në kuadër të këtij territori më të gjerë përfshihen hapësira të ndërtuara me
dendësi të ulët si dhe hapësira të pandërtuara kryesisht bujqësore. Shfrytëzimi i tokës është
kategorizuar në tri sipërfaqe:
• Sipërfaqja e ndërtuar
• Sipërfaqja e lirë publike

• Sipërfaqja e qarkullimit
Sipërfaqja e ndërtuar përkufizohet si hapësirë në të cilën lejohet ndërtimi brenda rregullave të
përcaktuara. Shfrytëzimi dominues i tokës urbane përfshinë banimin individual (134 ha), që
paraqet 60.25% të zonës ndërtimore ose 32.3% të zonës urbane. 5

Fig 12. Shfrytëzimi i tokës 5
Dendësia e ndërtimit është shumë e vogël, posaçërisht në zonat jashtë qëndrës ku sipërfaqe të
mëdha janë të pandërtuara (~27ha). Në shfrytëzimin e tokës këto spërfaqe janë të cilësuara si
hapësira të gjelbra dhe përfshijnë 12.13% të zonës ndërtimore apo 6.5% të zonës urbane.
Sipërfaqet më të vogla të zonës urbane janë ato të hotelerisë, të parkut të qytetit dhe të hapësirës
publike. 5

Fig 13. Shfrytëzimi i tokës urbane 5

4.0 FUNKSIONI
4.1 Struktura e ndërtuar
Struktura e ndërtuar / ndërtesa Struktura e ndërtuar nënkupton strukturën fizike të ndërtesave të
zhvilluara e cila definohet me sipërfaqe të zhvilluar dhe etazhitet. Ndërtesat në qendrën e qytetit
janë zhvilluar në mënyrë organike dhe kryesisht përgjatë rrugëve kryesore. Përkundër faktit se
kjo zonë është përfshirë me plane të ndryshme të hartuara që nga viti 1978, duket se
implementimi i tyre nuk ka qenë asnjë herë i plotë. Kështu qendra e qytetit ka mbetur një
hapësirë kryesisht e banimit me lartësi të ndryshme të ndërtimit ndërsa potencialet hapësinore
nuk janë shfrytëzuar në tërësi. Karakteri i qendrës së qytetit nuk është i definuar qartë ndërsa
ende nuk ka një ndarje të qartë në mes qendrës me aktivitetet më dinamike dhe zonave të banimit
të cilat do të duhej të ishin më të qeta. Rrjeti ekzistues rrugor dhe struktura e ndërtesave në
brendi të lokacionit, mundëson deri diku përcaktimin e blloqeve të banimit. 5

Fig.14 Struktura e ndërtuar/ funksioni i ndërtesave 5
4.2 Banimi
Banimi paraqet funksionin dominues në zonën e përfshirë me plan rregullues. Banimi individual
përfshinë pjesën më të madhe të njësive të banimit, me xx%. Ky lloj i banimit në tërësi përbëhet
prej shtëpive të veçanta të cilat kryesisht karakterizohen me cilësi të mirë të ndërtimit. Banimi
shumëbanesor shtrihet përgjatë rrugës “Skënderbeu” dhe rrugës “2 korriku”, të cilat janë rrugët
kryesore të qytetit. Në kuadër të një pjese të madhe të ndërtesave të banimit funksionojnë edhe
përmbajtje përcjellëse, që janë kryesisht përmbajtje tregtare dhe shërbyese. Ky lloj banimi, i
quajtur banim i përzier, shtrihet kryesisht përgjatë rrugëve kryesore të qytetit. Gjendja e sotme e
hapësirave të banimit individual tregon se ndërtimi kryesisht është zhvilluar jashtë planifikimit
urban. Përveç disa pjesëve të kufizuara në qendër dhe lindje, në pjesën më të madhe ngastrat e
banimit individual janë të çrregullta. Siç duket kjo gjendje është trashëguar që nga periudhat e
mëhershme derisa ndarjet e mëvonshme janë si rezultat i shtimit të banorëve dhe nevojës për
ndërtime të reja. Si rrjedhojë edhe ndërtimi i shtëpive nuk ka qenë i rregullt në kuptim të
shfrytëzimit të hapësirës, orientimit dhe qasjes. Gjatë hulumtimit në terren janë evidentuar 909
njesi të banimit individual dhe 71 njësi banimi në kadër të ndërtesave shumëbanesore. Sipërfaqja

që zë banimi individual përfshinë ~134 ha, ndërsa banimi shumëbanesor ~2.13 ha. Shikuar në
përqindje, raporti banim individual‐kolektiv është 98% me 2.Plani Zhvillimor Urban parasheh
rritjen e sipërfaqes së banimit të mesëm, me tendencë që raporti i sipërfaqeve banim i ulët
(individual)/banimin e mesëm të jetë 80% /20% 5

Fig. 15 Zonat e banimit simbas llojit 5

4.3 Lloji i banimit
Pjesën më të madhe të destinimit të banimit përbën banimi individual. Pjesa tjetër, kryesisht
përgjatë rrugëve kryesore ("2 korriku" dhe "Skënderbeu") përbëhet nga banimi shumëbanesor.
Banimi individual mund të përfshijë banimin individual të veçantë, në dy ose në rend. Në kuadër
të banimit individual një ndërtesë mund të përmbajë një banim njësi, d.m.th një familje (5 anëtarë)
dhe lartësia e gomave shkon deri në P + 1 + NK. Këto ndërtesa mund të kenë parkim në sipërfaqe
të hapur ose brenda.Banimi shumëbanesor, varësisht nga zona dhe pozita mund të zhvillohet me
ndërtesa të lira ose të bashkuara. Lartësia e gomave shkon nga P + 4 në brendi të blloqeve deri në
P + 6 përgjatë rrugëve kryesore. Edhe këto ndërtesa mund të kenë parkim në brendësi të strukturës
ose në kuadër të kompleksit banesor. Raporti i sipërfaqeve të ndërtuara dhe i lirë për banim
individual është 30% -70%, ndërsa banimi shumëbanesor është 50% -50%. 5.2.2 KUSHTET E
VENDOSJES SË NDËRTESAVE DHE PËRMBAJTJET Ndërtesat e banimit duhet të orientohen
kah rruga. Grupimi i ndërtesave është i kombinuar në formë perimetrike, duke u bazuar në kushtet
minimale të diellosjes. Përveç përmbajtjes së banimit, në aktivitetet e banimit mund të zhvillohen
edhe aktivitete afariste, zanate, tregti, hoteleri dhe të ngjashme. Në zonën e banimit lejohen vetëm
aktivitetet e qeta dhe pastra të cilat nuk pengojnë banimin. Nuk lejohet të planifikohen aktivitete
të zhurmshme dhe të rrezikshme, prandaj ndalohen aktivitetet prodhuese, shërbimet e papastra të
cilat me zhurmë dhe erë pengojnë banimin ose ato që paraqesin rrezik nga zjarri dhe eksplodimi.
Veprimtaritë që janë lejuar janë: - zyre administrate, byro dhe të ngjashme. - aktivitete të
zhurmshme dhe të rrezikshme të cilat nuk lejohen janë: - punëtori automekanikësh, zdrukthëtarie
e të të ngjashme - të ndërtesave të hotelit me muzikë të zhurmshme -pompa të benzinës etj.
Sipërfaqja më e vogël e ndërtimit të parcelës për ndërtesën kolektive të banimit është 760 m². Nuk

ka kufizime për sipërfaqe më të madhe të ndërtesës për banim shumëbanesor. Shkalla e
Shfrytëzimit të Tokës (SHsht), përcaktohet të jetë maks. 50%, kjo kushtëzohet drejtpërsëdrejti nga
kërkesat minimale për sipërfaqen e gjelbër, për parkingje mbi tokë dhe për largësi mes ndërtesave.
Vija e rregullimit me këtë plan është përcaktuar në raport me vijën e trasesë rrugore. Vija
ndërtimore është përcaktuar në raport me vijën e rregullimit. Përgjatë rrugës "2 korriku" dhe
"Skenederbeu" ku janë ndërtesat ekzistuese, ndërtimi i rrugës është përcaktuar duke pasur parasysh
vijën e ndërtimit të atyre ndërtesave. Distanca minimale e vijës ndërtimore nga ajo e rregullimit
është 3.0 m në banim individual, ndërsa 4.0 m në banim shumëbanesor. Distanca maksimale e
vijës ndërtimore nga ajo e rregullimit është 5.0 m në banim individual, ndërsa 6.0 m në banim
shumëbanesor. Kushti themelor që ka përcaktuar distancën mes vijës së rregullimit dhe asaj të
ndërtimit është distanca mes ndërtesave përkatësisht mundimit të diellosjes adekuate. 5

Fig.16 Raporti i siperfaqeve në ngastër 5
Distanca në mes ndërtesave Kushti për largësi mes ndërtesave: • në ditën me më së paku ndriçim
direkt dielli (21 dhjetor), hapësirat e banimit (në rastin tonë hapëisrat më të poshtme janë në katin
e 1‐rë) duhet të kenë së paku 2 orë diellosje të drejtpërdrejt (mes orës 10‐14) Katësia dhe lartësia
Katësia e ndërtesave të banimit është nga P+1+NK deri P+6, ndërsa lartësia më e madhe është 25
m. Lartësia më e madhe e strukturave si oxhaqet e ventilimit dhe hapësira e liftit, mund të lejohen
vetëm nëse janë të larguar nga perimetri i ndërtesës për më së paku sa lartësia e vet. Këto ndërtesa
mund të kenë bodrum, përveç në rastet kur kjo është e ndaluar (niveli i lartë i ujërave nëntokësor
apo arsye tjera ). Parkimi dhe garazhimi Parkimi i veturave për nevoja të pronarit /shfrytëzuesit të
ndërtesave të banimit, të të gjitha llojeve të banimit duhet të sigurohet në ngastrën e vet ndërtimore,
jashtë sipërfaqes publike të rrugëve, përveç nëse ashtu është përcaktuar me planin e rrjetit rrugor
sipas këtij plani. Numri i vendeve të parkimit duhet të sigurohet sipas normativave të përshkruara
më herët (kapitulli: Rrjeti rrugor/parkimi). Standardi i parkimit është 1vendparkim/1banesë, me

kusht që së paku 30% të planifikohen mbi tokë. Garazhat mund të projektohen nën gabaritin e
ndërtesës ose jashtë tij. Në hapësirat e parkimit publik duhet të parashihen parkingjet për personat
me aftësi të kufizuar. Raporti i banimit dhe veprimtarive përcjellëse Raporti i banimit dhe
veprimtarive përcjellëse (te banimi i përzier), është 80% me 20% të sipërfaqes së përgjithshme
bruto të kateve mbi tokë. Kushtet tjera nga këto të përcaktuara mund të vendosen përmes lejes
urbanistike nëse ofrohet zgjidhje në veçanti për shfrytëzuesin në kudër të tërësisë urbane. 5

Fig.17 Shpërndarja e prakingjeve në ngastër 5

Fig 18. Koeficienti i ndërtimit

5

4.4 Dendësia e ndërtimit/ koeficienti i shfrytëzimit të tokës
Dendësia e ndërtimit është më e theksuar në qendër të qytetit. Sipas hulumtimi në terren, sipërfaqja
e shputës së ndërtesave (sipërfaqja e mbuluar me ndërtim) është 59912 m², por kjo sipërfaqe nuk
përfshinë ndërtesat përcjellëse të banimit si dhe nuk përfshin të gjitha ndërtesat e banimit. Kjo e
dhënë është nxjerrë nga vektorizimi i pjesës së ndërtuar të qytetit (222ha), sipas të cilës zona
tërësisht të pa ndërtuara janë 52 ha ndërsa 170 ha janë sipërfaqe e ndërtuar (ndërtesa së bashku me
ngastër). Dendësia banimore dhe lartësia Qyteti i Istogut karakterizohet me dendësi të ultë
banimore prej 27 ban/ha. PZHU e ka paraparë densifikimin me qëllim të shfrytëzimit racional të
tokës në zonat e ndërtuara, shfrytëzimit racional të infrastrukturës ekzistuese dhe asaj të re si dhe
të shërbimeve publike. Duke u bazuar në dendësinë e ulët ndërtimore dhe kapacitetet e
pashfrytëzuara hapësinore, propozimi për zhvillimin e ardhshëm të zonës urbane sugjeron
densifikimin e strukturës ekzistuese të ndërtuar, sidomos asaj përgjatë indit kryesor urban.
Zgjerimi i sipërfaqes së tokës ndërtimore nuk do të jetë i nevojshëm edhe për një kohë të gjatë. Në
këtë mënyrë mund të arrihet që qyteti të jetë më funksional ndërsa banorët të kenë qasje më të
lehtë në të gjitha shërbimet e nevojshme publike brenda një distance optimale të ecjes. Qëllimet
kryesore janë: • Rritja e dendësisë banimore deri në 100 ban/ha si dendësi optimale mesatare në
tërë territorin e qytetit • Rritja e dendësisë optimale në 250 ban/ha në pjesën qendrore të qytetit •
Rritja e dendësisë kryesisht përmes planifikimit të ndërtesave më një lartësi optimale P+4,
kryesisht në qendër • Rritja e dendësisë minimum 50 ban/ha, por e kontrolluar në pjesët periferike
të qytetit dhe afër tokës bujqësore. 5

Diagrami.1 Etazhiteti i ndërtesave 5

Fig.19 Banim i ultë 5

4.5 Etazhiteti
Qyteti i Istogut karakterizohet kryesisht me ndërtim të ulët derisa ndërtimi i mesëm është i locuar
në disa pjesë, kryesisht përgjatë rrugëve kryesore. Banimi i lartë në qytetin e Istogut është i
përfaqësuar vetëm me një ndërtesë.Etazhiteti në lokacion është i ndryshueshëm dhe sillet prej P+0
deri në P+7+Nk. Në bazë të hulumtimit, më shumë se gjysma e ndërtesave të banimit (57%) është
me etazhitet deri P+2, ndërsa 6% të ndërtesave të banimit janë të etazhitetit më të madh se
P+4+Nk. Ndërtesa më i lartë i banimit është P+7 +Nk. Lartësia e propozuar sipas Planit Zhvillimor
Urban paraqitet në 3 nivele: H1 min 4‐max 6 etazhe H2 min 2– max 3 etazhe H3 min 1–
max 2 etazhe Shtrirja e ndërtesave me etazhitet të ndryshueshëm duhet të planifikohet në atë
mënyrë që të krijohet vazhdimësia e strukturës fizike urbane. 5

Fig.20 Etazhiteti i ndërtesave të banimit 5
4.6 Transporti
Stacioni i autobusëve‐ është i vendosur në pjesën jugore të qytetit. Është ndërtesë përdhese me një
sipërfaqe prej 340 m² dhe ka 6 perona. Në përbërje të tij hyjnë edhe parkingjet dhe hapësirat e
nevojshme për manovrim. Në përgjithësi është një kompleks mjaft funksional. Përkundër
rezultateve të hulumtimit në terren (matja e komunikacionit) në të cilat u paraqit ngarkesë e rrugëve
nga ana e autobusëve dhe kombibusëve, stacioni i autobusëve duket mjaft i qetë dhe thuajse nuk
funksionon fare. Në bazë të hulumtimit, është konstatuar se shumë autobusë nuk hyjnë fare në
stacion, por më shpesh ndalen para çerdhes dhe para shkollave. 5

Fig.21 Stacioni i autobusëve 5

4.7 Hapësira publike
Edhe pse qyteti është mjaft i frekuentuar, duke përfshirë edhe vizitorë të qyteteve të ndryshme
(trofta , burimi etj), qendra e qytetit nuk shquhet me ndonjë hapësirë publike atraktive e cila do ta
theksonte karakterin e saj. Mungesa e hapësirës publike shprehet me shfrytëzimin e rrugëve për
aktivitete të karakterit publik. • Rruga kryesore e qytetit “2 korriku” është një arterie e aktiviteteve
kryesore tregtare dhe afariste, mirëpo profili i saj si dhe afërsia e ndërtimeve të reja në disa pjesë
nuk mundëson as lëvizjen e sigurtë të këmbësorëve. Shfrytëzimi i trotuarit nga kafenetë dhe
restorantet, edhe pse në një masë të madhe e shton gjallërinë në rrugë, në anën tjetër pengon
qarkullimin e këmbësorëve. Mungesa e gjelbërimit nëpër rrugë është një mangësi tjetër që ndikon
në uljen e cilësisë të hapësirës publike. • Pranë shtëpisë së kulturës është një hapësirë publike e
cila ka potencial për aktivitete publike. ë, por mungesa e përmbajtjeve aktive në përdhesën e
ndërtesës si dhe hapësira e patrajtuar e bën që kjo të mos shfrytëzohet. • Tregu i gjelbër i qytetit,
i cili paraqet një hapësirë shumë vitale publike që vizitohet rregullisht nga qytetarët (sidomos të
enjteve kur në Istog është ditë tregu), nuk shfrytëzohet si duhet. Ai ka një sipërfaqe të vogël dhe
nuk është i rregulluar ashtu si e kërkon një përmbajtje e tillë. Me pozitën e vet momentale në afërsi
të banimit, kanë ndikim reciprok negativ njëra në tjetën , sidomos me banimin e ndërtuar pas luftës5

Fig 22. Analizat dinanike dhe vizuele 5

Hapësira e varrezave afër ndërtesës së Kuvendit Komunal do të mund të transformohej në një
hapësirë publike përmes rigjenerimit të saj si dhe zonës përreth. Parku i vogël i qytetit,

momentalisht nuk është duke u shfrytëzuar për shkak të rrethimit të tij si dhe mungesës së
përmbajtjeve apo caqeve të caktuara. Ky lokacion është paraparë si park edhe nga PZHU ‐ja. Me
qëllim të shfrytëzimit të duhur të tij, plani rregullues duhet të parashohë ridizajnimin e tij dhe
plotësimin me përmbajtje tjera të cilat do ta pasuronin dhe gjallëronin atë. Rregullimi i shtratit të
lumit Istog do të krijonte një hapësirë të re publike përgjatë lumit, pa u atakuar nga trafiku i
automjeteve. Lidhja e tij me parkun e vogël të qendrës së qytetit do të “sillte” ujin më afër
qendrës.Qendra tregtare e ndërtuar vitet e fundit është dashur të sjell risi jo vetëm si ndërtesë në
veçanti por edhe si hapësirë publike. E ndërtuar gati cep më cep në kufijtë të ngastrës, për këtë nuk
është bërë ndonjë analizë paraprake lidhur me lëvizjet në përgjithësi apo në aspektin fizik. Lëvizjet
e këmbësorëve pranë kësaj ndërtese (kah rruga ‘2 korriku’) këputen disa herë nga komunikime të
ndryshme edhe pse në një segment të shkurtër.Kisha ortodokse ka një pozitë mjaft të mirë në
qytet. Përveç që është një nga shenjëzueset e qytetit, ajo që e karakterizon atë është edhe oborri i
gjelbëruar. Së bashku me xhaminë dhe oborrin e saj do të mund të ofronin një hapësirë publike e
cila do të shfrytëzohej nga të gjithë. Si një oazë e gjelbër do të ofronte depërtueshmëri jo vetëm në
aspektin fizik por edhe vizual ndërsa lidhja me parkun e vogël dhe lumin do ta forconte edhe më
tej.Hapësirat në mes të ndërtesave nuk janë të organizuara dhe të rregulluara. Këto hapësira janë
shndërruar në hapësira për funksione të ndryshme si parking, lojë, lëvizje dhe aktivitete të tjera të
përkohshme dhe shpesh të pavenda. Ato sot duken të degraduara tej mase dhe jokualitative si në
aspektin funksional ashtu dhe në atë visual. 5

Fig.23 Lidhjet në mes pikave më frekuentuese në qytet 5
4.8 Transporti publik
Edhe pse Istogu është qendër e linjave ndër‐urbane, qyteti në brendi nuk ka transport urban. Një
gjendje e tillë shkakton ngarkesa në trafik, posaçërisht nga kombibusët të cilët funksionojnë në
linja ndërurbane. Sipas PZHU‐së linja e transportit publik urban propozohet të kalojë vetëm
përgjatë rrugëve kryesore. Qarkullimi duhet të sigurohet në të dy shiritat e rrugës. Zona e mbulimit
për transport publik duhet të jetë 400m‐600m. Stacionet e propozuara të transportit publik, përveç
stacionit kryesor të autobusëve, janë vendosur në atë mënyrë që të mbulojnë distancat e ecjes prej
5 minutash.5
5
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Fig.24 Profilet rrugore 5
5.0 SISTEMI KONSTRUKTIV SKELETOR
Objekti është projektuar të ndërtohet ne tetë nivele: bodrumi,përdhesa dhe 6 kate.Sistemi
konstruktiv për objektin është përvetsuar ai skeletor.Themelet janë përvetsuar bodrumi me
themele pllakë masive.Të gjitha konstruksionet meskatëshe janë përvetesuar me sistemin pllakë
masive.Sistemi skeletor është sistem konstruktiv modern i aftë të përballojë lloje të ndryshme të
peshave, si forcat e presioneve, forca që shkaktojnë lakime, forcat që shkaktojnë shtypje dhe
forcat horizontale të intensitetit të madh prej erës dhe ndikimeve sizmike. Sistemin skeletor e
përbëjnë dy elemente kryesore, shtyllat dhe trarët. Në konstruksionet skeletore pjesë kryesore
bartëse janë trarët që vihen në skemë në të dyja drejtimet ortogonale në X dhe Y, si elemente
konstruktive horizontale dhe shtylla si elemente vertikale bartëse. Ato në të gjitha katet renditen
sipas skemës së njëjtë duke u munduar të respektohet vrazhdësia-ashpërsia simetrike horizontale.
Sistemi skeletor është sistem konstruktiv hapësinor. Peshat në konstruksionet skeletore barten
përmes konstruksioneve të ndërkateve, trarëve dhe bazave të shtyllave dhe përmes themeleve në
tokë. Për shkak të gjithë asaj që u tha më sipër, konstruksionet skeletore gjejnë përdorim të gjerë
në të gjitha llojet e objekteve, si ato banesore, shoqërore, industriale, etj.6

Fig.25 Objekti më sistemin skeletor të konstruksion 6
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